 **Tuần :27-28-29**  **ĐÁNH RĂNG THẾ NÀO CHO SẠCH** *(6 tiết)*

1. **Mục tiêu:**

- Chuẩn bị đồ dùng đánh răng.

**-** Thực hiện được các thao tác: Lấy nước, lấy bàn chải, lấy kem đánh răng.

- Thực hiện đúng quy trình các bước đánh răng.

- Thực hành đánh răng đúng cách.

**II.Chuẩn bị:**

- Ca đựng nước, bàn chải, kem đánh răng.

- Tranh biểu tượng.

- Đoạn videoclip mẫu.

**III. Hoạt động dạy - học:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Hoạt động của GV** | **Hoạt động của HS** |
| ***Tiết 1:***  ***8/3/2021***  Chuẩn bị đồ dùng đánh răng*.* | **HĐ 1**: Ổn định tổ chức  - Hát “Con cò bé bé”.  **HĐ 2**: Chuẩn bị đánh răng.  - GV đặt câu hỏi:  + Để chuẩn bị đánh răng, chúng ta cần chuẩn bị những gì?  + GV nhận xét.  **HĐ 3**: Thực hành.  **HĐ 4**: Củng cố, dặn dò. | - Hát đồng thanh.  - Trả lời câu hỏi.  - Thực hành.  - Lắng nghe. |
| ***Tiết 2+3:***  ***10,15/3/2021***  Thực hiện được các thao tác: Lấy nước, lấy bàn chải, lấykem đánh răng. | **HĐ 1**: Giới thiệu bài  **HĐ 2**: Làm mẫu.  - GV làm mẫu các bước:  + Lấy ca nước.  + Lấy bàn chải.  + Lấy 1 lượng kem đánh răng thích hợp.  (Hoặc cho HS xem đoạn videoclip mẫu).  **HĐ 3**: HS thực hành.  **HĐ 4**: Củng cố, dặn dò. | - Quan sát và lắng nghe.  - HS thực hành. |
| ***Tiết 4+5:***  ***17,22/3/2021***  Thực hiện đúng quy trình các bước đánh răng | **HĐ 1**: Ổn định tổ chức  - Hát “Em đi chơi thuyền”.  **HĐ 2**: Làm mẫu.  - GV làm mẫu các bước đánh răng đúng cách.  **HĐ 3**: HS thực hành.  - Gọi 2 – 3 HS khá trong lớp lên thực hiện.  - GV nhận xét, kết luận.  **HĐ 4**: Củng cố, dặn dò. | - Lắng nghe.  - Quan sát và lắng nghe.  - Thực hiện theo hướng dẫn của GV.  - Lắng nghe. |
| ***Tiết 6:***  ***24/3/2021***  Thực hành đánh răng đúng cách*.* | **HĐ 1**: Ổn định tổ chức.  - GV kiểm tra các dụng cụ chuẩn bị đánh răng: Ca nước, bàn chải, kem đánh răng.  **HĐ 2**: Thực hành.  - GV chia lớp làm 3 nhóm.  - Lần lượt các nhóm lên thực hành đánh răng.  - GV nhận xét, kết luận.  **HĐ 3**: Củng cố, dặn dò. | - Quan sát, kiểm tra cùng cô.  - Chia nhóm.  - Thực hành.  - Lắng nghe. |